**100 trừ đi một số. Tìm số trừ. Đường thẳng**

**PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 15 – TOÁN 2**

1. **Tính nhẩm**

100 – 30 = …. 100 – 20 = …. 100 – 90 = ….

100 – 70 = …. 100 – 80 = …. 100 – 60 = ….

100 – 40 = …. 100 – 50 = …. 100 – 10 = ….

1. **Đặt tính rồi tính**
2. 100 – 27 100 – 48 100 – 9 100 – 1

……….. …………. ………. …………

……….. …………. ………. …………

……….. …………. ………. …………

1. 42 – 27 70 – 16 53 – 9 40 – 8

……….. …………. ………. …………

……….. …………. ………. …………

……….. …………. ………. …………

1. **Viết số thích hợp vào ô trống:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số hạng** | 7 |  |  | 27 | 39 |  | 52 |
| **Số hạng** |  | 8 | 3 |  |  | 14 |  |
| **Tổng** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. Một bác nông dân bán được 100kg ngô và số khoai bán được ít hơn số ngô là 38kg. Hỏi bác nông dân đó đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam khoai?

Bài giải

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

1. **Tìm x:**
2. 12 – x = 7 b) 25 – x = 9 c) 100 – x = 55 – 17

……………. …………….. ……………………..

……………. …………….. ……………………..

……………. …………….. ……………………..

1. **Viết số thích hợp vào ô trống**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số bị trừ** | 100 | 74 | 65 | 68 | 78 | 36 | 100 |
| **Số trừ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hiệu**  | 20 | 9 | 28 | 49 | 17 | 8 | 73 |

1. Cây bưởi nhà Lan có 5 chục quả. Sau khi mẹ hái đi một số quả bưởi thì còn lại 15 quả. Hỏi mẹ đã hái bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

1. **Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm, đặt tên cho mỗi đường thẳng đó rồi viết vào chỗ chấm**

∙

∙

∙

∙

1. Đường thẳng …. b) Đường thẳng …..

∙

∙

 c) Đường thẳng ….

1. **Số?**

+31

-17

-18

+55

-13

-14

+15

+ 16

45

1. **Điền số thích hợp vào ô trống:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | - |  | = | 8 |
| - |  | + |  | + |
|  | - |  | = |  |
| = |  | = |  | = |
| 7 | + |  | = | 15 |